




ABSTRACT: The paper is reporting on the results of the bat observations con-
ducted in the attic of themain building of theEszterházyKárolyCollage be-
tween 1991 and 2010. Seven bat species were observed: Rhinolophus ferrume-
quinum, Myotis myotis/oxygnathus, Myotis emarginatus, Plecotus austriacus, 
Eptesicus serotinus, Pipistrellus pipstrellus, and Vespertilio murinus. Consider-
able colonies of Rh. ferrumequinum and Myotis myotis/oxygnathus were discov-
ered. Due to the negative effects of the increasing numbers of pigeons in the 
attic, the bat population started to decline. In order to revitalise and conserve this 
significant bat habitat the pigeons should be exluded, and special bat entrances 
should be installed which could ensure the entrance of bats including the Rh. 
ferrumequinum, which species has special needs like wide openings through 
which they can fly into the attic. 
Bevezetés
Ahazánkban előforduló denevérfajok jelentős részemegtalálható épületek-
ben, elsősorban azokkellően sötét padlástereiben,demegbújhatnakkülönböző
burkolóelemekalattirésekben,falakjelentősebbhézagaibanis.Esetenkéntigen
komoly természeti érték van jelen ezeken az antropogén élőhelyeken védett,

















tősebb számúalkalommalvégeztünkdenevérszámlálást apadlástérben,míg az
utóbbiévekbentöbbnyireazNBmRkereteinbelülmegvalósulóévesellenőrzé-
sek történtek meg. A vizsgálatok során a teljes padlásteret bejártuk, a szabad




1991 és 2010 között összesen 29 alkalommal végeztünk denevérekkel kap-
csolatosmegfigyeléseketafőiskolapadlásán,melyeksoránanagypatkósdene-
vér (Rhinolophus ferrumequinum), közönséges/hegyesorrú denevér (Myotis 
myotis/oxgnathus),szürkehosszúfülűdenevér(Plecotus austriacus),késeidene-
vér (Eptesicus serotinus), törpe denevér (Pipistrellus pipistrellus), csonkafülű
denevér (Myotis emarginatus) és a fehértorkú denevér (Vespertilio murinus) 
egyedeivel találkoztunk (táblázat). A nagy patkósdenevér és a közönsé-
ges/hegyesorrúdenevérekszülőkolóniáitismegtaláltukapadláson.
1. táblázat. A padlástérben folytatott vizsgálatok eredményei. (Rfer = 
Rhinolophus ferrumequinum, Mmyo/oxy = Myotis myotis/oxygnathus, Paus 
= Plecotus austriacus, Eser = Eptesicus serotinus, Ppip = Pipistrellus 
pipistrellus, Mema = Myotis emarginatus, Vmur = Vespertilio murinus; +: a 
denevérfajjelenvoltazellenőrzéssorándeegyedszámadatnincs;azárójel-
ben lévő egyedszámok elhullott egyedeket jelölnek; megfigyelést végzők:
BZ=BihariZoltán,EP=EstókPéter,GP=GombkötőPéter).
észleltdenevérfajokegyedszámai
dátum Rfer Mmyo/oxy Paus Eser Ppip Mema Vmur megjegyzés megfigyelő
1991.07.23. 80 30 1 - - 2 - - GP
1992.08.19. 100 többpd. - - - - - - EP
1993.06.22. + + + - - - - összesen100 pd. EP
1994.07.21. 100 30 4 - - - - - GP
1995.04.07. - - (1) - - - (1) - EP
1995.04.11. 2(1) (3) - - - - - - EP
1995.04.18. 12 - - - - - - - EP
1995.05.12. 100 többpd. (1) - - - - - EP
1995.05.19. 55 50 4 - - - - - EP
1995.07.17. 100 50 3 - - - - - EP
1995.08.16. 113 60 3 - 2 - - - EP
1995.09.04. 50 42 1 - - - - - EP
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észleltdenevérfajokegyedszámai
dátum Rfer Mmyo/oxy Paus Eser Ppip Mema Vmur megjegyzés megfigyelő
1995.10.02. 75 38 1 - - - - - EP
1996.04.05. 6 - 1 - - - - - EP
1996.06.10. 80 15 3 - - - - - EP
1996.09.05. 85 30 2 - - - - - EP
1997.08.27. 90 9 - - - - - - EP
1998.04.14. (1) - - - - - - - EP
1999.06.07. 4 11 - 1 - - - - BZ & GP
1999.06.14. 1 10 - - - - - - BZ & GP
1999.08.15. 35 20 - - - - - - BZ
2000.07.24. 80 20 - - - - - - EP
2001.nyár 200 - - - - - - - EP & GP
2004.08.09. - 15 2 2 (1) - - - EP & GP
2006.07.21. 80 20 - (1) - - - - EP
2007.07.05. 130 8 - - - - - - EP
2008.07.14. 120 - - - - - - - EP
2009.jún. 0 - - - - - - - EP
2010.04.26. 5 - - - - - - - EP & GP
Diszkusszió
Avizsgáltpadlástérlegnagyobbdenevértaniértékétkétségkívülazott talál-
ható nagy patkósdenevér-állomány képviseli. E faj itteni kolóniájának legna-
gyobbészleltegyedszáma200példányvolt,melyahazai szülőkolóniákközött
igen jelentősnek számít. A faj magyarországi és európai helyzetét tekintve –
melyetállománycsökkenésjellemez– nagyonfontosekolóniánakamegőrzése.




tözése is. A galambok kizárásánál viszont fokozottan ügyelni kell speciális, a
denevérekberepülésérealkalmasnyílásoklétesítésére,mivelanagypatkósdene-
vér kifejezetten igényli az olyan nyílásokat melyeken keresztül közvetlenül,
leszállásnélkültudberepülniapadlástérbe. A nagy Myotis-fajoknakapadlásról
való eltűnése sajnálatos összhangban van e két faj országos szintű állomány-
csökkenésével.Efajokállományaivisszaesésénekokaipontosannemismertek,
viszontnemkizárható,hogyösszefüggésbenlehetnekazerdőállományok kiter-
jedésének csökkenésével is. A padláson megfigyelt csonkafülű denevér adata
érdekes,ezafajhasonlóbúvóhelyigényű,mintanagypatkósdenevér(gyakran
együttisfordulnakelő),azonbanavárosikörnyezetmárnemmegfelelőszámá-
ra, ígynemalakult ittkinagyobbállományaésa fajeltűnéseutánnemisszá-
míthatunkújbóli,jelentősebbegyedszámúmegjelenésére.Apadlásonmegfigyelt
szürke hosszúfülű denevér és kései denevér igazi épületlakó fajok,melyek ki-
sebbméretű kolóniái nem ritkák, bár az előbbi faj országos szinten állomány-
csökkenéstmutat. Az igen kisméretű résekben is előszeretettelmegbújó törpe
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denevért csupán kétszer észleltük, azonban egy ekkora padlástérben rengeteg
alkalmasbúvóhelykínálkozikszámára,feltételezhetőenafajtöbbpéldánya lakja 
apadlásteret ésszülőkolóniamegléte isvalószínűsíthető.Faunisztikaiérdekes-
ség volt a fehértorkú denevér megkerülése, melynek egy elpusztult példányát
találtukapadláson(GOMBKÖTŐ et al. 1996). 




hari Zoltánnak publikálatlan adatai rendelkezésünkre bocsájtását, valamit kö-
szönjükazEszterházyKárolyFőiskolailletékeseinek,hogylehetővétettékszá-
munkraapadlástérátvizsgálását.AfelmérőmunkamegvalósulásátaKörnyezet-
védelmi ésVízügyiMinisztérium támogatásai segítették (pályázati azonosítók:
K-36-05-00202C, K-36-08-00042A, K-36-09-00326W).
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